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ABSTRAKT
Në Konferencën e Ambasadorëve në Londër të vitit 1912-1913, u vendosën kufijtë e shteteve të
Ballkanit. Kosova padrejtësisht u nda nga kufijtë administrativë të Shqipërisë së sotme. Kjo,
përveç të tjerash, ndodhi sepse delegacionet shqiptare që morën pjesë në këtë konferencë, që ishin
të shumta, nuk kishin qëndrime të harmonizuara. Diversiteti dhe konfliktet midis tyre arritën deri
në shkallën e mosdurimit të njëri-tjetrit dhe të moskomunikimit. Kjo ndikoi mjaft që përkrahja e
brishtë amerikano/austro-hungareze të mos jetësohet.
Kosova dhe populli i saj, pas kësaj konference, pothuaj një shekull jetuan dhe përjetuan sfida të
mëdha. Megjithatë, kontributi i rilindësve tanë bëri që të ruhet ndjenja dhe përcaktimi kombëtar i
trojeve jashtë Shqipërisë që pas Luftës së Dytë Botërore, organizimet nacional/demokrate
shqiptare, protestat e vitit 1968, lëvizjet ilegale marksiste-leniniste, protestat e vitit 1981, duke
përfunduar në ato të vitit 1989 dhe themelet e shtetndërtimit, të udhëhequr nga Lidhja Demokratike
e Kosovës dhe udhëheqësi politik i Kosovës, doktor Ibrahim RUGOVA, e duke përfunduar me
luftën e drejtë të Adem JASHARIT, bënë që Kosova të arrijë deri në Konferencën e Rambujesë,
që paraqet konferencën e parë ndërkombëtare në historinë e popullit shqiptar. Kjo konferencë
njihet si fillimi i lirisë së Kosovës, që për temë kishte çështjen e lirisë dhe çështjen e statusit politik
të Kosovës, me synim pavarësinë e plotë të saj, që ne sot e gëzojmë.
Ky punim ndahet në kapituj. Kryesisht flet për gjendjen në Kosovë para Konferencës së
Rambujesë; periudhën gjatë Konferencës së Rambujesë; ndikimin e kësaj konference në
bombardimet e NATO-s; ndikimin në politikën e pasluftës; pjesëmarrësit në Konferencën e
Rambujesë; raportimin e mediave vendore, të rajoni dhe atyre ndërkombëtare, si dhe ndikimin e
tyre; thënie e opinione nga libra të shkruar për këtë konferencë e tema të tjera.
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1. HYRJE
Duke marrë parasysh rrethanat e kohës ku bota e mediave ishte “lodhur” nga ngjarjet në ishJugosllavi (luftërat në Slloveni, Kroaci e Bosnje, si dhe marrëveshjet në vijim), qasja ndaj Kosovës
dhe rrjedhave rreth saj ishte shumë e theksuar. Kjo edhe për faktin se bashkësia ndërkombëtare, e
udhëhequr nga Amerika dhe Bashkimi Evropian, ndërmorën një aktivitet të shtuar dhe të
pakthyeshëm për Kosovën. Si rezultat i agresionit serb mbi popullatën e pafajshme në Kosovë, e
sidomos pas masakrës së Reçakut, ku u vranë dhjetëra njerëz të pafajshëm, bashkësia
ndërkombëtare vendosi që të mbajë një konferencë të posaçme ndërkombëtare për
Kosovën.Ambasadori William WALKER, i cili ishte udhëheqës i Komisionit Verifikues
(KDOM), si rezultat i Marrëveshjes HOLLBRUK-MILOSHEVIQ, masakrën e Reçakut e cilësoi
si “gjenocid mbi njerëzimin”.
Me të lansuar në mediat ndërkombëtare këtë cilësim të ambasadorit WALKER, bashkësia
ndërkombëtare u sensibilizua deri në masën e organizimit të një konference ndërkombëtare për
Kosovën, në kështjellën antike të Francës, Rambuje. Mediat vendore, të prira nga Agjencia
Kombëtare e Lajmeve që në atë kohë quhej Qendra për Informim e Kosovës (QIK), ishin referencë
mediale edhe për mediat e mëdha botërore; si: CNN, BBC, Deutsche Welle, etj., të cilat raportuan
për të gjitha zhvillimet në Kosovë, e ku theks të veçantë zuri Konferenca e Rambujesë, si një pikë
kthese për fatin e popullit shqiptar të Kosovës. Konferenca e Rambujesë u organizua me qëllimin
zgjidhjen e krizës në Kosovë. Ajo i filloi punimet më 6 shkurt 1999, mbaroi më 23 shkurt 1999,
ndërsa dokumenti final i saj, i njohur si Marrëveshja e Rambujesë, u nënshkrua më 18 mars 1999.
Delegacioni shqiptar përbëhej nga LDK-ja, UÇK-ja, LBD-ja, Kuvendi i Kosovës, Qeveria në
eksod dhe përfaqësuesit e pavarurit. Ndërsa, organizatorët dhe bashkëkryesuesit ishin ambasadori
Kristofer HILL (përfaqësues amerikan), ambasadori Vollfgang PETRIÇ (përfaqësues evropian)
dhe Viktor MAJORSKI (përfaqësues rus).
“Marrëveshja e Rambujesë” përmban tre segmente: elementi i sigurisë, elementi legjislativ dhe
elementi ekonomik. Nënshkrimi i saj nga pala shqiptare kishte për qëllim ndërprerjen e luftimeve
dhe kthimin e të zhvendosurve. Nënshkrimin e Marrëveshjes së Rambujesë e refuzoi pala serbe
dhe ky ishte momenti kur Kosova mori një kah të ri historik.
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Delegacioni serb, sado që parimisht pranoi këtë propozim/marrëveshje, mbrojti qëndrimin që
trupave të NATO-s të mos u lejohet kalimi nëpër Serbi dhe forcat ndërkombëtare në Kosovë të
jenë në kuadër të Kombeve të Bashkuara.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
Konferenca Ndërkombëtare e Rambujesë për Kosovën është një temë e patrajtuar mjaftueshëm
nga studiuesit, hulumtuesit dhe historianët e publicistët në Kosovë. Duke qenë se është temë që
përfshin një ngjarje shumë të madhe, në të cilën janë vendosur themelet e shtetit të sotëm të
Kosovës, ajo do trajtuar në një varg dimensionesh. Në këtë punim, kjo konferencë do të trajtohet
nga një varg aspektesh, me theks të veçantë qasjen e medias ndaj saj. Nisur nga kjo, tema do të
trajtojë fillimisht gjendjen në Kosovë para Konferencës së Rambujesë, zhvillimet në konferencë,
rrethana që ndikuan në organizimin e Konferencës, ndikimin e Konferencës së Rambujesë në
intervenimin e NATO-s në Kosovë.
Gjithashtu, do të trajtohet ndikimi i Konferencës së Rambujesë dhe punës së delegacionit shqiptar
në demokratizimin e jetës politikë në Kosovë, pas lufte, do të jepet lista e pjesëmarrësve dhe
grupeve punuese në Konferencën e Rambujesë. Me theks të veçantë do të trajtohet raporti Mediat
dhe Konferenca Ndërkombëtare e Rambujesë, brenda së cilës do të flitet për Qendrën për Informim
të Kosovës – QIK, raportimin e mediave të huaja, tituj kryesorë të mediave ndërkombëtare (BBC
& CNN), lajme të shkruara nga BBC & CNN, mediat proserbe – antishqiptare, lajme nga mediat
serbe, raportimi i mediave të huaja, citime nga libra të ndryshëm, si dhe të jepet Korniza e
Marrëveshjes së Rambujesë dhe konkluzionet. Punimi përmbyllet me një shtojca me fotografi e
fakte për Konferencën e Rambujesë.
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3. DEFINIMI I PROBLEMIT
Vet fakti se kjo është konferenca e parë ndërkombëtare për Kosovën, është i mjaftueshëm për ta
bërë këtë temë me shumë interes. E rëndësisë së veçantë është të kemi një pasqyrë të gjendjes në
Kosovë para kësaj konferenca dhe faktorët që ndikuan në zhvillimin e saj.
Në radhë të parë, tema mëton të trajtojë çështjen e zhvillimeve para, gjatë dhe pas Konferencës
së Rambujesë. Çështja e dytë që jep përgjigje në pyetjen: Cila ishte struktura e pjesëmarrësve,
temave të shtruara dhe problematikat kryesore të trajtuara?
Pyetja e tretë ka të bëjë me çështjen më të rëndësishme shtuar për diskutim: Cila ishte qasja e
mediave, shqiptare, serbe e ndërkombëtare ndaj Konferencës së Rambujesë?
3.1 Gjendja në Kosovë para Konferencës së Rambujesë
Apetitet e mëdha hemegjoniste të serbëve, duke dashur që me forcë të mbajnë rolin dominues në
ish-Jugosllavi, sollën deri te shpartallimi i një kreature artificiale, që quhej Jugosllavi. Jugosllavia
ishte një krijesë antishqiptare, që dominohej nga serbët. Shtetet si Sllovenia, Kroacia e në fund
Bosnja dhe Hercegovina, në përpjekje për të dalë nga këto synime serbe, shpallën pavarësinë e
tyre, akte të cilat sollën luftëra, në të cilat pati shumë viktima. Së pari në Slloveni, pastaj në Kroaci
dhe në Bosnje, për të përfunduar aty ku kishte filluar…, në Kosovë. Sllovenia, Kroacia dhe Bosnja
u pavarësuan në saje të ndërhyrjeve të bashkësisë ndërkombëtare, kryesisht Evropës dhe Amerikës.
Së fundmi, ishte Konferenca e Dejtonit, e cila e përfundoi luftën në Bosnje. Kosova në këtë kohë
pritej të ishte pjesë e kësaj konference. Udhëheqësi i politikës në Kosovë asokohe, dr. Ibrahim
RUGOVA, u kritikua shumë që Kosova mbeti jashtë Konferencës së Dejtonit. Ishte Amerika dhe
zëvendëssekretari i shtetit, Strob TALLBOT, i cili deklaroi dhe premtoi se Kosova nuk do të
harrohet dhe do të mbahet një konferencë e posaçme për Kosovën.
Në këto vite, filluan disa aksione sporadike të gueriljes shqiptare të udhëhequra nga Adem
JASHARI, Sali ÇEKAJ dhe Zahir PAJAZITI, të cilët në disa aksione kundër forcave serbe
paralajmëruan revoltën ushtarake të shqiptarëve në Kosovë. Në vitin 1996, u hap Zyra Amerikane
në Prishtinë, duke dëshmuar prezencën zyrtare të flamurit amerikan në kryeqytetin e Kosovës, të
sunduar nga regjimi serb. Në këtë vit, presidenti RUGOVA nënshkroi një marrëveshje me
presidentin MILOSHEVIQ, e ashtuquajtur “Marrëveshja e Arsimit”, e cila kishte të bënte me
4

lirimin e objekteve të pushtuara të arsimit në Kosovë, të të gjitha niveleve. Edhe për këtë
Marrëveshje, presidenti RUGOVA u kritikua shumë. Ishte kjo një Marrëveshje që nuk u zbatua
asnjëherë plotësisht. Të ndodhur në këtë situatë, studentët e Universitetit të Prishtinës, më 1 tetor
1997, organizuan protesta masive për lirimin e objekteve shkollore, që në atë kohë u kuptuan si
protesta kundër regjimit serb, por edhe kundër politikës kosovare, e cila nga prijësit e këtyre
protestave konsiderohej si e plogësht dhe pa rezultate. Në këtë vit, aksionet tashmë të një grupi të
organizuar ushtarak, që quhej Ushtria Çlirimtare e Kosovës (UÇK), kishin shënuar suksese dhe
kishin paralajmëruar fillimin e luftës së armatosur. Këtyre sulmeve të UÇK-së, regjimi serb iu
kundërvu në mënyrën më barbare, duke kryer masakra në popullatën e pafajshme, duke vrarë,
plagosur dhe deportuar shumë shqiptarë nga shtëpitë e tyre.
Në vitin 1998, Kosova tashmë ndodhej në luftë, duke përjetuar masakra të mëdha, si ato të Qirezit,
Likoshanit, Izbicës, etj. Marsi i vitit 1998 ishte kulminacioni i luftës në Kosovë në betejën e
Prekazit, që shquhet me përcaktimin dhe vendosmërinë e një populli për ta luftuar një perandori
ushtarake serbe, në një betejë të pabarabartë, ku i gjithë fshati dhe një familje e udhëhequr nga
Adem JASHARI, Shaban JASHARI, Hamzë JASHARI dhe Daja Osman, paralajmëruan dhe
vulosën çlirimin dhe lirinë e Kosovës. Lufta heroike e Jasharajve në Prekaz ishte vetëdijesimi dhe
ushtrimi më i madh për kryengritje të mëtutjeshme, që u manifestua me aksione të ndryshme në
tërë Kosovën, si në Drenicë, Dukagjin, Llap, Koshare, etj. Tendencat për t’u ndaluar lufta me disa
marrëveshje, siç ishte ajo HOLLBRUK-MILOSHEVIQ, nga bashkësia ndërkombëtare ishin të
kota. Ndodhi më pas masakra e fundit e Reçakut, ku në mënyrë barbare u vranë mbi 50 civilë
shqiptarë të pafajshëm. Sipas shumë njohësve të rrethanave të asaj kohe, Reçaku konsiderohet si
emri i kthesës së madhe. Masakra e Reçakut ishte ajo që nga kryesuesi i Misionit Verifikues të
OSBE-së, ambasadori William WALKER, u konsiderua si krim kundër njerëzimit. Ishte ky
preteksti i thirrjes dhe organizimit të Konferencës së Rambujesë. Në ndërkohë, regjimi serb bëri
shumë masakra dhe deportime të popullatës në pothuaj të gjitha viset e Kosovës.
3.2 Cilat rrethana ndikuan në organizimin e Konferencës
Masakra e Reçakut, e cila ndodhi më 15 janar 1999, ishte shkasi i vënies në lëvizje të bashkësisë
ndërkombëtare për Kosovën. Durimit i kishte ardhur fundi dhe bashkësia ndërkombëtare, e
udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, ndërmorën një aktivitet
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të shtuar dhe të pakthyeshëm për Kosovën. U organizua Konferenca Ndërkombëtare për Kosovën,
në Rambuje të Francës. Konferenca filloi më 6 shkurt 1999. Atë e hapi presidenti francez, Zhak
SHIRAK, i cili me një fjalim bravuroz inkurajoi dhe u uroi të pranishmëve punë të mbarë. Gjatë
qëndrimit në Rambuje, delegacioni serb punonte ndaras dhe asnjëherë ky delegacion nuk u takua
me atë të shqiptarëve.
Delegacioni serb ishin të shoqëruar me muzikë dhe piano në Kështjellën e Rambujesë, me qëllimin
që të dekoncentronin delegacionin shqiptar. Pala serbe nuk kishte brengën e materialeve nga
Projekt-Marrëveshja dhe nuk angazhohej aspak me analizimin, plotësimin apo korrigjimin e saj.
Të gjitha direktivat i merrnin drejtpërdrejt nga MILOSHEVIQI. Pas shumë punësh dhe angazhime
të të gjithëve, u kuptua se serbët nuk donin ta nënshkruanin Marrëveshjen. Siç e theksuam,
Konferenca e Rambujesë i filloi punimet më 6 shkurt 1999 , mbaroi më 23 shkurt 1999, ndërsa
dokumenti i marrëveshjes e u nënshkrua më 18 mars 1999. Nënshkrimin e shumëpritur të
Marrëveshjes së Rambujesë e refuzoi pala serbe dhe ky ishte moment kur Kosova po merrte një
kah të ri historike. Refuzimi i palës serbe ishte shkas që NATO-ja të përgatitej për bombardime
të caqeve ushtarake dhe policore serbe, që do të ndodhnin në ditët në vazhdim.
3.3 Çfarë dhe si ka ndikuar Konferenca e Rambujesë që NATO të intervenojë në Kosovë?
Fillimi i bombardimeve 78-ditëshe të NATO-s mbi caqet serbe në Kosovë, më 24 mars 1999, ishte
një intervenim humanitar ndërkombëtar. Kjo u bë për shkak se në Kosovë po bëhej vazhdimisht
shkelja e të drejtave të njeriut (individuale dhe kolektive) nga regjimi i MILOSHEVIQIT. Pastaj,
në Kosovë po rrezikohej shfarosja apo zhdukja e një populli të tërë, nga po ai regjim. Prandaj,
bashkësia ndërkombëtare, duke e parë një gjë të tillë, vendosi që të intervenojë në Kosovë. Pra,
refuzimi i palës serbe për nënshkrimin e Marrëveshjes së Rambujesë ishte një ndër shkaqet
kryesore që NATO-ja të përgatitej për bombardime të caqeve ushtarake dhe policore serbe. Më 24
mars 1999 (e mërkurë), rreth orës 20:00, demokracitë e 19-të vendeve të Evropës, të udhëhequra
nga Amerika, lëshuan bombën e parë mbi caqet serbe në rrethinë të Prishtinës. Për çështjen e
fillimit të bombardimeve të NATO-s dhe atmosferën, Adnan MEROVCI, në librin e tij “Në hap
me RUGOVËN”, ka shkruar: “Natën e parë të bombardimeve, diku nga mesnata, shkova në
shtëpinë e Kryetarit në Velani dhe vizitova grupin e sigurimit, duke i inkurajuar se me fillimin e
bombardimeve po fillon historia e re për Kosovën. Kjo gjendje dhe atmosferë nganjëherë të
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përjashtonte nga kornizat e profesionalizmit, sepse po ndodhte diçka që në të njëjtën kohë po
ngazëllente, por edhe po brengoste shqiptarët”(Merovci, 2012).
Ekzekutimi i avokatit Bajram KELMENDI dhe dy djemve të tij nga serbët ishte një nga motivimet
dhe inkurajimet shtesë për NATO-n që t’i ashpërsonte bombardimet kundër caqeve serbe. Kjo
ngjarje bëri bujë të madhe në botë. Pas bombardimeve të NATO-s dhe largimit të forcave policore
dhe ushtarake serbe nga Kosova, u krijuan kushtet për kthimin e shpejtë të mbi një milion
shqiptarëve të Kosovës, që ishin strehuar kryesisht në Maqedoni dhe Shqipëri, por edhe në shumë
vende të botës, e të cilët ishin larguar nga dhuna e autoriteteve të Serbisë. Ekzistojnë argumente
“pro” dhe “kundër” intervenimit të NATO-s më 24 mars 1999 në Kosovë. Argumentet
"kundër" mundohen të argumentojnë se intervenimi humanitar në Kosovë nuk ishte intervenim i
pastër nga pikëpamja “ligjore”, sepse ky intervenim, sipas tyre, nuk bazohej në ndonjë rezolutë
eksplicite të OKB-së. Kurse, argumenti “pro” ishte argumenti që mbronte legjitimitetin e këtij
intervenimi, meqë ai parandaloi dhe shpëtoi një popull të tërë nga spastrimi etnik dhe nga
gjenocidi. Disa nga protagonistët shqiptarë të Konferencës së Rambujesë mendojnë se, edhe nëse
Serbia do të vendoste nënshkrimin e saj në konferencë, prapë ndërhyrja e NATO-s do të ishte e
nevojshme. Kjo sepse, sipas tyre, veprimet e Serbisë kundër popullatës civile në Kosovë dita-ditës
vetëm sa shtoheshin.
3.4 Ndikimi i Konferencës së Rambujesë dhe punës së delegacionit shqiptar në
demokratizimin e jetës politikë në Kosovë, pas lufte
Ashtu siç u përmend edhe më lart, bashkësia ndërkombëtare caktoi tre (3) bashkëkryetarë të
Konferencës: Ambasadori Kristofer HILL nga SHBA, Ambasadori Vollgang PETRIÇ nga
Bashkimi Evropian dhe Ambasadori Boris MAJORSKI nga Federata Ruse. Konferenca kishte dy
delegacione, atë serb i cili përbëhej nga zyrtarë nga Serbia dhe disa nga regjimi i instaluar në
Kosovë. Po ashtu, Konferenca ishte e përbërë nga delegacioni shqiptar që ishin përfaqësues të
subjekteve politike, institucioneve shtetërore, UÇK-ja dhe të pavarur. Delegacioni shqiptar
përbëhej nga LDK-ja (Ibrahim RUGOVA, Fehmi AGANI, Edita TAHIRI); UÇK-ja (Hashim
THAÇI, Xhavit HALITI, Azem SYLA, Jakup KRASNIQI, Ramë BUJA); LBD-ja (Rexhep
QOSJA, Hydajet HYSENI, Mehmet HAJRIZI, Bajram KOSUMI); Kuvendi i Kosovës (Idriz
AJETI); Qeveri në eksod (Bujar BUKOSHI) dhe të pavarurit (Veton SURROI, Blerim SHALA).
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Anëtarët e Delegacionit Shqiptar ishin të caktuar nga bashkësia ndërkombëtare, e kjo do të thotë
se nuk kishte një përfaqësim paraprakisht të harmonizuar në mes të shqiptarëve. Pikërisht ky fakt
bëri që në Rambuje shqiptarët të përfaqësoheshin afërsisht nga të gjitha grupet, në mënyrë që të
sigurohet legjitimiteti i plotë i secilit anëtar. UÇK-ja, e cila përfaqësohej kryesisht nga Shtabi i
Përgjithshëm dhe Drejtoria Politike, luajti rol udhëheqës në Konferencën e Rambujesë, po ashtu
edhe pas saj, si dhe ndikoi në çlirimin e Kosovës. Ky entitet ishte paraardhës i një formacioni të ri
politik që u shndërrua në parti politike, të quajtur Partia Demokratike e Kosovës (PDK), e cila në
vete përfshiu edhe entitetin e formuar para Konferencës së Rambujesë (LBD). Kështu në jetën
politiko-partiake të Kosovës, kryesisht u formuan dy grupe të ashtuquajtura, njëra nga Krahu i
Luftës (PDK) dhe ajo nga Krahu i Paqes (LDK).
Konferenca e Rambujesë ishte rasti kur përfaqësuesit shqiptarë punuan, vepruan dhe kontribuuan
devotshmërisht në harmonizimin e tekstit të plotë të Marrëveshjes. Ky bashkëpunim ka pasur
ndikim të drejtpërdrejtë në pluralitetin politik e real në Kosovën e pasluftës, kështu që me plotë
gojën mund të thuhet se puna dhe bashkëpunimi i delegacionit të shumëllojshëm të Rambujesë
ndikoi në demokratizimin e jetës politiko-partiake në Kosovë. Kulminacioni i demokratizimit në
Kosovë, si rezultat i Konferencës së Rambujesë, argumentohet me rezultatin e zgjedhjeve të para
në Kosovën e pasluftës. Më parë, në vendet e përfshira nga lufta, në zgjedhje kanë fituar entitetet
e dala nga grupacioni i luftës. Në rastin e Kosovës, ky rezultat ishte unik. Në zgjedhje fitoi krahu
i paqes i udhëhequr nga Ibrahim RUGOVA, përkundër favorizimeve dhe pritjeve që në zgjedhje
do të fitonte Krahu i Luftës, nën udhëheqjen e Hashim THAÇIT. Ky rast unik në botë është
ilustrimi më i fortë i demokratizimit të jetës politike në Kosovën e pasluftës.
3.5 Pjesëmarrësit dhe grupet punuese në Konferencë e Rambujesë
Ambasadori UNCINGER, ambasadori KELLER dhe sekretari i Ambasadës franceze në Beograd
TIMOTJE, kanë qenë ata që kanë udhëhequr logjistikën e pjesëmarrësve dhe udhëtimin e
delegacionit shqiptar për në Rambuje. Të gjithë pjesëmarrësit ishin caktuar nga ndërkombëtarët.
Delegacioni përbëhej nga LDK-ja, UÇK-ja, LBD-ja, Kuvendi i Kosovës, Qeveria në eksod dhe të
pavarurit.
LDK: Ibrahim RUGOVA, Fehmi AGANI, Edita TAHIRI
UÇK: Hashim THAÇI, Xhavit HALITI, Azem SYLA, Jakup KRASNIQI, Ramë BUJA
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LBD: Rexhep QOSJA, Hydajet HYSENI, Mehmet HAJRIZI, Bajram KOSUMI
Kuvendi i Kosovës: Idriz AJETI
Qeveri në eksod: Bujar BUKOSHI
Të pavarurit: Veton SURROI, Blerim SHALA
Grupet punuese:
Grupi Politik: Fehmi AGANI, Jakup KRASNIQI, Mehmet HAJRIZI dhe Blerim SHALA
Grupi për Mbrojtje dhe Siguri: Azem SYLA, Xhavit HALITI, Edita TAHIRI, Jakup
KRASNIQI dhe Hydajet HYSENI
Grupi për Hartimin e Platformës së Përbashkët: Edita TAHIRI, Veton SURROI, Bujar
BUKOSHI, Idriz AJETI dhe Rexhep QOSJA
Grupi për Ekonomi: Ramë BUJA, Bujar BUKOSHI, Bajram KOSUMI dhe Mehmet HAJRIZI
Sekretaria për Informim dhe Çështje Teknike: Ramë BUJA, Adnan MEROVCI, Skender
HYSENI dhe Dukagjin GORANI
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4. METODOLOGJIA
Metodologjia e kërkimit bazohet në gjetjen, analizimin dhe shqyrtimin e literaturës në dispozicion
për këtë lëmi. Ekziston një literaturë e gjerë në dispozicion, si produkt i shumë autorëve të njohur,
që janë marrë me këndvështrime të ndryshme të Konferencës së Rambujesë. Shumica prej autorëve
kanë përcjellë zhvillimet e konferencës, më shumë në një paraqitje kronologjike, por të cilët nuk
janë marrë shumë me objektin e temës sonë – qasjen gjithëpërfshirëse të mediave ndaj zhvillimeve
në konferencë e jashtë saj. Gjatë kërkimit, jam mbështetur edhe në shkrime të shumta nga interneti,
të cilat pasqyrojnë pamje të ndryshme të konferencës.
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5. PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE
5.1 Mediat dhe Konferenca Ndërkombëtare e Rambujesë
Konferenca e Rambujesë ishte kryetemë e të gjitha mediave, duke nisur nga Kosova, Shqipëria,
Serbia e vendet e rajonit. Ajo gjithashtu zgjoi interes edhe te mediat botërore. Mediat e shteteve
që ishin në anën e shqiptarëve patën një qasje korrekte, ndërsa që qasje krejt të kundërt patën
mediat nga vendet që ishin kundër shqiptarëve dhe Kosovës, që në fakt ishin në anën e Serbisë.
Në temë do të trajtohet qasja e të gjitha këtyre mediave.
5.2 Qendra për Informim e Kosovës – QIK
Mediat në Kosovë dhanë një kontribut të madh në pasqyrimin e gjendjes në terren, por edhe në
njoftimin për zhvillimet në Konferencën e Rambujesë. Ma aktive dhe më frytdhënëse në këtë
drejtim ishte Qendra për Informim e Kosovës (QIK), por kontribut dhanë edhe mediat e tjera, si
dhe korrespondentët e mediave ndërkombëtare që raportonin nga Kosova. QIK-u nisi punën më
23 dhjetor 1989, e themeluar që nga fillimi i organizimit të shqiptarëve kur mediat e asaj kohe u
mbyllën dhunshëm nga okupatori serb. Qendra për Informim e Kosovës luajti rol vendimtar në
informimin, udhërrëfimin dhe bashkërrugëtimin e shtetndërtimit të Kosovës. QIK-u si institucion
nuk ishte thjesht një qendër informuese, por ishte një qendër referuese për të gjitha ngjarjet në
dekadën paralufte, deri në Konferencën e Rambujesë, gjatë Konferencës së Rambujesë dhe pas
saj. Qindra dhe mijëra informacione, analiza, editoriale nga ekipi profesional i udhëhequr nga
Enver MALOKU dhe bashkëpunëtorët e tij: Muhamet HAMITI, Avni SPAHIU, Hilmi ZOGIANI,
Skender HYSENI, Safet ZEJNULLAHU, Ibrahim GASHI, Mehmet KRAJA, Xhemail
MUSTAFA, Sabedin HALITI, Shefki UKAJ, etj., përcilleshin në të gjitha institucionet
ndërkombëtare nga qeveritë, parlamentet dhe agjencitë e lajmeve të regjionit, të gjitha shtetet
evropiane, Parlamenti Evropian, OSBE, Qeveria Amerikane, Kongresi Amerikan, deri te Këshilli
i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara. Kështu, QIK-u ishte burimi kryesor i informatave edhe rreth
Konferencës së Rambujesë. Për t’i përcjellë rrjedhat në Konferencë, QIK-u kishte dërguar dy
bashkëpunëtorë: Muhamet HAMITIN dhe Shefki UKËN. Duke qenë se QIK-u funksiononte
ngushtë me zyrën e Presidentit RUGOVA dhe të Lidhjes Demokratike të Kosovës, QIK ishte
agjencia më relevante informuese në Konferencën e Rambujesë, duke pasur informacione të dorës
së parë nga Presidenti RUGOVA, përfaqësuesit e LDK-së dhe të grupeve të tjera përfaqësuese në
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konferencë. Jehonë zhvillimeve në konferencë iu dhanë edhe mediat e tjera, sidomos mediat e
krijuara nga UÇK-ja, radio “Kosova e lirë” dhe agjencia e lajmeve “Kosovapress”.
5.3 Raportimi i mediave të huaja
Nuk thuhet kot se mediat janë pushteti i shtatë i një shoqërie. Në rastin e Konferencës së
Rambujesë, ky atribut nuk është shumë adekuat. Megjithatë, mediat e huaja kishin një ndikim dhe
efekt të veçantë në rrjedhat e konferencës. Nëse i analizojmë tretmanët dhe hapësirat në atë kohë,
kryesisht të mediave të shkruara e atyre elektronike (televizion dhe radio), dhe sensibilizimin e
opinionit për ndodhitë në Kështjellën e Rambujesë, vijmë në konkludim që ndër akterët kryesorë
në Konferencën e Rambujesë në mes të delegacionit shqiptar, serb dhe ndërkombëtar ishin edhe
mediat e huaja. Titujt në faqet e para të gazetave si: “Herald Tribune”, “The New York Times”,
“CNN”, “BBC”, etj., ndikuan në ndërtimin e opinioneve të sakta të publikut ndërkombëtar, që
është element vendimtar për qeveritë e tyre, për të qenë unike në vendimet e mëvonshme, sidomos
për gjykimin e agresorit, që në këtë rast ishte Serbia. Kjo më së miri dëshmohet në konsensusin e
manifestuar në 19-të demokracitë botërore të një organizate euroatlantike që quhet NATO.
Nëse vetëm një shtet do t’i kishte kundërshtuar këto bombardime, çlirimi i Kosovës nuk do të
kishte ndodhur dhe kjo kryesisht është realizuar përmes krijimit të bindjeve të publikut përmes
mediave botërore që përcollën rrjedhat dhe vendimet e drejta të Konferencës së Rambujesë, që në
këtë rast ishte pranimi dhe nënshkrimi i kësaj Marrëveshjeje nga delegacioni shqiptar dhe refuzimi
i atyre që u ndëshkuan pikërisht nga këto bindje/opinione të ndërtuara dhe të sendërtuara nga
mediat botërore.
5.4 Tituj kryesorë të mediave ndërkombëtare (BBC & CNN)
BBC – E martë, 23 shkurt 1999; Publikuar në ora 22:15
“Teksti i plotë i Marrëveshjes së Kosovës në Rambuje”
BBC – E diel, 19 Mars 2000; Publikuar në ora 12:37
“Bisedimet e Rambujesë të dështuara”
BBC – E shtunë, 13 shkurt 1999: Publikuar në ora 18:44

12

“Bisedimet për Kosovën: në gjysmë të rrugës për një Marrëveshje”
BBC – E mërkurë, 24 mars 1999; Publikuar në ora 05:28
“NATO sulmon Jugosllavinë”
BBC – E mërkurë, 17 mars 1999; Publikuar në ora 13:23
“Masakra e Reçakut, krim kundër njerëzimit”
BBC – E premte, 9 prill 1999; Publikuar në ora 21:26
“Sulmet e NATO-s: Java e Parë” (bbc.com.uk - arkivi)
CNN – 8 mars 1999
“Rebelët shqiptarë të Kosovës thanë se do ta nënshkruajnë Marrëveshjen Paqësore”
CNN – 3 qershor 1999
“Të dërguarit nga Evropa thonë se Lufta në Kosovë do të përfundojë brenda pak ditëve”
CNN – 3 qershor 1999
“Serbia pranon rolin themelor të NATO-s”
CNN – 1999
“Refugjatët kosovarë ikin në Shqipëri”
CNN – 24 mars 1999
“Fillojnë sulmet e NATO-s në Jugosllavi”
CNN – 28 mars 1999
“NATO: Kosova në prag të "fatkeqësisë së madhe humanitare” (CNN.com - arkivi)

5.5 Lajme të shkruara nga BBC & CNN
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Gazetari i BBC, Xheki ROULLAND, në storjen e tij të përgatitur, tha se të gjithë të masakruarit
ishin njerëz të zakonshëm; fermerë, punëtorë e fshatarë. Ai tha se të gjithë ishin qëlluar në kokë
dhe mosha e tyre ishte nga 14 deri 99 vjeç. Gazetari ROULLAND intervistoi ambasadorin
WALKER, i cili në deklaratën e tij tha: “Unë nuk hezitoj të akuzoj forcat e sigurisë qeveritare
serbe. Ne duam të dimë se kush dha urdhra që ata ta bëjnë një gjë të tillë. Unë do të insistojë që
drejtësia të bjerë në vend. Ata njerëz nuk e meritojnë të vdesin në rrethana të tilla”.
BBC
Profili i Kosovës
1999, Mars - Bisedimet Ndërkombëtare Paqësore dështuan. NATO fillon sulmet ajrore kundër
Jugosllavisë, të cilat zgjasin 78 ditë, para se Beogradi të dorëzohet. Qindra mijëra refugjatë
shqiptarë të Kosovës ikën në vendet fqinje, ku tregojnë për masakrat dhe shpërnguljen me forcë.
që pasuan fillimin e fushatës së NATO-s.
1999,Qershor - Presidenti MILOSHEVIQ pranon të tërheqë trupat nga Kosova. NATO i bën
thirrje të ndalen sulmet ajrore. OKB-ja krijon Forca për Zbatimin e Paqes (KFOR) dhe forcat e
NATO-s mbërrijnë në krahinë. UÇK-ja pajtohet që të çarmatoset. Civilët serbë largohen nga
sulmet hakmarrëse.
2002, Shkurt- Ibrahim RUGOVA zgjidhet president nga parlamenti i Kosovës, pasi partitë
shqiptare arrijnë një marrëveshje për ndarjen e pushtetit. Bajram REXHEPI zgjedhet kryeministër.
2003, Tetor - Bisedimet e para direkte midis krerëve serbë e shqiptarë të Kosovës që nga viti 1999.
E diel, 19 mars 2000; Publikuar në ora 12:37
“Bisedimet e Rambujesë të dështuara”
“Pothuajse një vit pas fushatës së NATO-s në Kosovë, korrespondenti diplomatik Barnaby
MASON, shqyrton mundësinë nëse bisedimet paqësore 11-orëshe për të shmangur konfliktin ishin
projektuar vërtetë të dështojnë që nga fillimi. Takimet ishin një përpjekje që delegatët serbë dhe
shqiptarë të nënshkruajnë një marrëveshje duke i dhënë vetëqeverisjen substanciale Kosovës. Por,
ato dështuan pas refuzimit të Presidentit MILOSHEVIQ për të lejuar një forcë të udhëhequr nga
NATO-ja të garantojnë procesin, kështu duke arritur realizimin e vendimit përfundimtar për sulmet
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ajrore të NATO-s mbi Jugosllavinë. Thirrja e Konferencës së Paqes në qytetin e lashtë të
Rambujesë, afër Parisit, u shkaktua pjesërisht nga masakra e Reçakut, ku u vranë 40 fshatarë
shqiptarë nga policia serbe në janar 1999. Pesë fuqitë perëndimore dhe Rusia i dhanë të dy palëve
3 javë kohë për të arritur një marrëveshje. Sekretarja e shtetit amerikan, Medllin OLLBRAJT, ka
paralajmëruar se vetëm duke u paraqitur në Rambuje nuk do të jetë zgjidhje e mirë. “Ne u kemi
dërguar palëve një mesazh të gabuar – bëhuni seriozë", tha ajo.
E mërkurë, 24 mars 1999; Publikuar në ora 05:28
“NATO sulmon Jugosllavinë”
“Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Havier SOLANA ka urdhëruar sulmet ajrore kundër
Jugosllavisë, pas dështimit të përpjekjeve diplomatike për zgjidhjen paqësore të krizës së Kosovës.
“ Të gjitha përpjekjet për të arritur një zgjidhje paqësore politike të krizës së Kosovës kanë
dështuar, nuk ka alternativë tjetër, përpos të ndërmarrim veprime ushtarake”, tha zoti SOLANA
në selinë e NATO-s në Bruksel. Vendimi i tij për të nisur veprimet ushtarake u vendos pasi që i
dërguari amerikan Riçard HOLLBRUK ka pranuar se misioni i tij paqësor në Beograd kishte
dështuar dhe e dorëzoi çështjen në NATO. NATO ka vendosur të bombardojë Serbinë brenda disa
orësh, nëse Presidenti jugosllav Slobodan MILOSHEVIQ ndalon veprimtarinë ushtarake në
Kosovë dhe nënshkruan marrëveshjen paqësore. Presidenti MILOSHEVIQ, të martën, hodhi
poshtë përpjekjet e HOLLBRUKUT për ta bindur atë të nënshkruajë një marrëveshje të tillë”.
CNN
24 mars 1999
“Fillojnë sulmet e NATO-s në Jugosllavi”
“Shpërthimet përfshihen nëpër Kosovë dhe jashtë Beogradit të mërkurën mbrëma, pasi NATO
filloi bombardimet ndaj Jugosllavisë, sepse serbët nuk pranuan të nënshkruajnë një marrëveshje
paqësore të hartuar nga SHBA për Kosovën.
“Ka ardhur koha për aksion!”, tha Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Havier SOLANA duke bërë
të ditur se sulmet ushtarake filluan. Dy shpërthime portokalli ndriçuan qiellin jashtë Beogradit
rreth orës 8 të darkës, në drejtim të një baze ushtarake. Kryeqyteti i Kosovës, Prishtina u mbulua
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me terr pak më vonë dhe një zhurmë sporadike e armëve u dëgjua në të gjithë qytetin. Shpërthimet
erdhën rreth 30 minuta pasi sirenat e sulmit ajror bënë jehonë në të gjithë qytetin për herë të dytë
në ditë. Disa minuta pas fillimit të sulmit, presidenti i SHBA-së Bill KLINTON u tha gazetarëve
në Shtëpinë e Bardhë: “Ne dhe aleatët tanë të NATO-s kemi ndërmarrë këtë veprim pas
përpjekjeve të përsëritura për të gjetur një zgjidhje paqësore të krizës në Kosovë”.
KLINTON tha se sulmet ushtarake kanë tre objektiva: për të demonstruar vendosmërinë e NATOs, për të penguar Beogradin nga nisja e më shumë ofensivave kundër shqiptarëve të Kosovës dhe
të ulin aftësitë ushtarake të Jugosllavisë për të kryer sulme të tilla në të ardhmen. Sulmi i NATOs erdhi një ditë pasi i dërguari nga SHBA, Riçard HOLLBRUK dështoi në përpjekjet e tij për të
bindur presidentin jugosllav, Slobodan MILOSHEVIQ të nënshkruajë planin për Kosovën, e cila
do t'i jepte autonominë lokale të shqiptarëve etnikë, por jo pavarësinë.
5.6 Mediat proserbe – antishqiptare
Mediat proserbe në atë kohë vinin nga shtetet si: Greqia, Rusia, Spanja, etj. Ato bënin përpjekje
t’i paraqesin shqiptarët në Konferencën e Rambujesë si ekstremistë dhe iniciues të shkatërrimit të
Jugosllavisë së mbetur (Serbi, Mali i Zi). Të gjitha këto për arsye të lidhjeve historike të këtyre
shteteve dhe popujve të tyre me Serbinë, si dhe problemeve të brendshme të pazgjedhura, si
Çamëria në Greqi dhe Katalonia në Spanjë.
“Naša Borba” dhe “Politika” janë dy media të shkruara serbe. “Naša Borba” si gazetë neutrale
është themeluar në vitin 1922 dhe vazhdon punën edhe sot. Kurse “Politika” media e shkruar e
kontrolluar nga pushteti i atëhershëm, u themelua në vitin 1904. Këto dy medie ishin mjaft aktive
në raportim gjatë Konferencës së Rambujesë.
Në shtyp, në masmedia dhe në meshat e tyre, serbët e mbiquajtën Kosovën “Djep i shtetit serb”,
“Jerusalemi serb”, “Serbi e Vjetër” etj. Mediat serbe gjithmonë kanë përkujtuar fillimin e sulmeve
të NATO-s ndaj caqeve serbe, ku sipas tyre në 11 javë sa zgjatën sulmet, janë vrarë 1200 deri 4000
persona. Sipas këtyre mediave, bombardimet e NATO-s kishin dëmtuar rëndë infrastrukturën,
objektet industriale, shkollat, institucionet shëndetësore, shtëpitë mediale, monumentet, etj.
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“Danas” ishte revistë prestigjioze serbe dhe mjaft e besueshme nga qarqet e ndryshme
ndërkombëtare. Duke qenë revistë, “Danas” raportonte një herë në javë mbi ngjarjet aktuale në
vend dhe në rajon.
5.7 Lajme nga mediat serbe
“Politika”
08.02.2012 – 22:00
Autor: Zivadin Jovanoviq
“Rambuje – nuk ka negociata, nuk ka marrëveshje”
“Me shumë kujdes lexova tekstin e (Tanjugut) në “Politika” të datës 6 shkurt 2012 me titull
“Përvjetori i fillimit të bisedimeve në Rambuje”. Dua t’ju tërheq vëmendjen e lexuesve të
“Politikës” dhe, nëse më lejoni në disa parashikime, zbrazëti dhe paqartësi në këtë tekst.
Fillimisht delegacioni serbo-jugosllav është thirrur në Rambuje për bisedime me delegacionin e
shqiptarëve nga Kosova dhe Metohija, që të arrihet zgjedhje politike paqësore për statusin e
Krahinës së Kosovës e Metohisë. Bisedime direkte të të dy delegacioneve nuk ka pasur. Është e
pavërtetë të përdoret shprehje tjetër që delegacioni serb ka refuzuar bisedimet direkte, siç është
theksuar në tekstin e botuar në “Politika”. E vërteta është që delegacioni serbo-jugosllav shumë
herë, përmes kërkesave me shkrim dhe përmes ndërmjetësve, ka kërkuar bisedime direkte të të dy
delegacioneve, për të cilën gjë ekziston dokumentacioni dhe që mund ta vërtetoj secili nga 13
anëtarët e delegacionit serbo-jugosllav”.
“Danas”
13.05.2017 – 10:44
“Reçaku ishte si masakra “Markale” - shkas për të vrarë Jugosllavinë: Kjo është e vërteta në lidhje
me rolin e Walker”.
“Milosheviqi ka vendosur të shkojë të marrë trupat e shqiptarëve të vrarë për të kryer autopsinë,
ashtu që të vërtetohet manipulim. Ish-kryeministri i Serbisë, zëvendëskryeministër i RFJ-së, i
dënuar në Hagë dhe zyrtar i partisë SPS, Nikola Sainoviq, ka zbuluar se ai negocioi me William
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Walker kur filloi të planifikojë shqiptarët për të krijuar një Shqipëri të Madhe, dhe çfarë ndodhi
me të vërtetë në Reçak, që ishte shkas për bombardimin e luftës në Kosovë dhe Metohi.
“Para së gjithash unë dua të them se William Walker ishte dhe mbeti një kontraktor i rëndësishëm
për projektin e një Shqipërie të Madhe. Ai vazhdon që prej Lidhjes së Prizrenit, i mbështetur dhe
gjatë Luftës së Parë Botërore, një herë e mbështetën atë dhe Stalini dhe Mao ze Dong, por vetëm
duke hyrë amerikanët si forca dominuese në këtë rajon që projekti të bëhet i mundur”, tha Sainoviq.
Ai shpjegoi: “Reçaku është si në rastin e masakrës “Markale" ishte vetëm shkas për të "vrarë”
Jugosllavinë”.
“Walker të gjithën e kishte parapërgatitur, dhe pjesa tjetër ishte vetëm për të tërhequr këmbëzën e
një armë që të vrasin Jugosllavinë. Ai së pari i kërkoi ushtrisë të mbetet në kazerma, policia është
në pushim, në anën tjetër i ka toleruar aktivitetet e UÇK-së, e cila u legjitimua më pas, duke shkuar
te ta. Ky shkoi aq larg sa të kërkojë që policia serbe nuk ishte e përfshirë në disa fshatra të Kosovës,
për shkak se ka kinse fëmijë dhe gra, në fakt, ka qenë Shtabi i Përgjithshëm i UÇK-së”, tha
Sainoviq. Sipas tij, në janar 1999 u zhvilluan sulme të shumëfishta të UÇK-së, në territorin e
Reçakut. Policia vendosi të sulmojë dhe të arrestojë terroristët në Reçak. Sulmi u njoftua në OSBE
dhe Walker së bashku me pjesëtarë të policisë serbe shkoi në vendngjarje për shikuar të gjithë
veprimin. Policia ka bërë çdo gjë të drejtë, veprimi është i përfunduar, megjithatë, gjatë natës
UÇK-ja u zhvendos në një kundërsulm masiv dhe përleshje të reja me policinë e cila u tërhoq disi
për t’u kthyer në mëngjes, tha Sainoviq.
“Danas”
06.02.2015 – 11:31
“Përvjetori i Rambujesë – pas saj filluan bombardimet”
“Beograd - Sot shënohen 16 vjet që nga fillimi i Konferencës së Paqes për Kosovën në Kështjellën
e Rambujesë, afër Parisit, midis përfaqësuesve të Qeverisë së Serbisë dhe shqiptarëve të Kosovës,
të cilët pas 17 ditësh përfunduan pa sukses, pas së cilës pasuan bombardimet në Republikën
Federale të Jugosllavisë. Negociatat u zhvilluan me ndërmjetësimin e të dërguarit amerikan
Kristofer Hill, i dërguari i Rusisë ishte Boris Majorski dhe i dërguari i BE-së ishte Volfgang Petriç.
Delegacioni serb është udhëhequr nga zëvendëskryeministri i Serbisë, Ratko Markoviq dhe ndër
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të tjerë të pranishëm ishin: Vladan Kutlešić, Nikola Sainoviq, Vladimir Stambuk, Vojisllav
Zhivkoviq, Guljbehar Saboviq.Delegacioni shqiptar përbëhej nga Hashim Thaçi, Edita Tahiri,
Fehmi Agani, Ibrahim Rugova, etj. Ceremonia e hapjes u ndoq nga bashkëpresidentët e
Konferencës, Hubert Vedrine dhe Robin Cook, dhe u hap zyrtarisht nga presidenti francez Zhak
Shirak. Pas 17 ditë pune dhe vetëm një takim të përbashkët të dy delegacioneve, shqiptarët e
Kosovës, pavarësisht nga kundërshtimi i përfaqësuesit të "Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës", në
parim kanë pranuar marrëveshjen. Edhe delegacioni i Qeverisë së Serbisë e ka pranuar propozimin
në parim, por me kusht që ajo nuk lejon kalimin përmes trupave tokësore të NATO-s dhe forcave
ndërkombëtare në Kosovë, ajo duhet të jetë nën patronazhin e OKB-së.
Me kërkesë të bisedimeve të Grupit të Kontaktit kanë rifilluar bisedimit më 15 mars të vitit 1999
në Paris. Ky raund i bisedimeve përfundoi në dështim, dhe më 18 mars delegacionet kanë
nënshkruar marrëveshje të ndryshme. Delegacioni shqiptar i Kosovës nënshkroi marrëveshjen e
ofruar nga negociatorët ndërkombëtarë, ndërsa delegacioni dhe shteti i Serbisë ka nënshkruar
propozimin e Marrëveshjes për marrëveshje politike me titull të Vetëqeverisjes në Kosovë dhe
Metohi. Më 22 mars 1999, për të tretën herë nuk u arrit marrëveshja, dhe dy ditë më vonë, më 24
mars, NATO filloi bombardimet në Republikës Federale të Jugosllavisë. Bombardimi përfundoi
më 9 qershor, kur në Kumanovë (Maqedoni) u nënshkrua një marrëveshje për bashkëpunim
ushtarak-teknik ndërmjet Ushtrisë Jugosllave dhe Kombeve të Bashkuara për tërheqjen e forcave
jugosllave të sigurisë nga Kosova dhe bashkimin e trupave paqeruajtëse ndërkombëtare në
Kosovë”.

5.8 Raportimi i mediave të huaja
Për raportimin e mediave të huaja dhe pasaktësinë e tyre në raport me Kosovën, Safet
ZEJNULLAHU në librin e tij “Lajmi në kohë krize e lufte” ka shkruar:
“Masakra në burgun e Dubravës afër Istogut pati jehonën e vet edhe në mediat ndërkombëtare,
sado

që

lajmi

ishte

edhe

jo

aq

i
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Beogradi.

Gazetat amerikane shkruanin:”Bombardimet e fundit të NATO-s, të cilat kishin pasur në
shënjestër komplekse ushtarake serbe, sipas zyrtarëve jugosllavë, kishin qëlluar burgun e Istogut,
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duke lënë të vdekur 19 të burgosur e roje. Sipas “Tanjugut”, të burgosurit e burgut të Istogut ishin
kryesisht “terroristë” të UÇK-së”. Në fakt, e vërteta për këtë masakër është krejt tjetër. U krye
nga serbët, që tentuan t’ia mveshin NATO-s krimin mizor ndaj njerëzve të pambrojtur. Manipulimi
me lajmet nga ana e Serbisë mund të vërehet edhe në një shënim të regjistruar më 30 gusht 1998,
për gjoja gjetjen e një numri të madh trupash, të vrarë nga luftëtarët e UÇK-së. Në shtypin
amerikan kjo transmetohej kështu: “Sipas ministrit serb, në jug të provincës së Kosovës ishin
zbuluar ca varreza masive, ku ishin varrosur 22 trupat e vrarë nga separatistët shqiptarë, një muaj
më parë. Ndërsa agjencia jugosllave “Tanjug” bënte fjalë për dhjetëra kryengritës të vrarë gjatë
operacioneve policore serbe. Ministria thoshte se varrezat ishin zbuluar në Kleçkë, gjatë një
operacioni policor, ku u zunë rob kryengritësit Luan e Bekim Mazreku, të cilët i kishin thënë se
gjatë korrikut këtu ishin vrarë 22 serbë”.
Pas fillimit të bombardimeve të NATO-s, më 24 mars 1999, të gjitha mediat në Beograd u vunë në
mbrojtje të regjimit. Televizioni shtetëror serb, i njohur si RTS, e kishte cilësuar fillimin e
bombardimeve si “sulm i terrorizmit ndërkombëtar, i kryer në emër të NATO-s”.Mediat amerikane
njoftonin edhe për gjendjen në Kosovë, në fushën mediatike, pas fillimit të bombardimeve.
“Egërsia ushtarake u kishte ndaluar punën të gjithë gazetarëve të huaj në Prishtinë, që ishin aty
për të raportuar gjendjen e luftës. Kishin pushtuar gjithashtu edhe reporterin e CNN-it dhe stafin
e tij bashkë me gjashtë amerikanë në Beograd. Ndër gazetat e Amerikës, vetëm “The New York
Times” dhe “Los Angeles Times” kishin gazetarët e tyre brenda Kosovës. Pas largimit të
gazetarëve, te shqiptarët me të drejtë ishte ngjallur një frikë se serbët hakmarrjen kundër
bombardimeve të NATO-s do ta shprehin kundër civilëve shqiptarë” (Zejnullahu, 2017).
5.9 Citime nga libra të ndryshëm
Për Konferencën e Rambujesë deri më tani janë shkruar disa libra, shkrime, editoriale dhe analiza
të ndryshme. Shumica e librave për Konferencën e Rambujesë janë të shkruar kryesisht nga
pjesëmarrësit në Konferencë, si: Blerim SHALA, Rexhep QOSJA, Ramë BUJA, Edita TAHIRI,
Adnan MEROVCI, Kristofer HILL, Medllin OLLBRAJT, Xhejms RUBIN, Vollfgang PETRIÇ,
etj. Konferenca e Rambujesë është ende e pailustruar dhe e pazbërthyer në detaje. Secili nga
pjesëmarrësit që kanë shkruar dhe do të shkruajnë për Konferencën e Rambujesë, kanë dhe do të
përshkruajnë nga këndvështrimet e tyre.
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5.10

Blerim SHALA: “Libri i Fitores” - “Në fund ishte Rambouilleti, pastaj B-52”

“24 MARSIN DHE 9 QERSHORIN e vitit 1999 i lidhin ditët kur ndërroi epoka në Kosovë.
Njëmbëdhjetë javët e pranverës së vjetme numëruan luftën e Paktit NATO për Kosovën. Gati një
shekull më parë, me luftë dhe me përkrahjen e Perëndimit, Serbia mori Kosovën. Në fund të këtij
qindvjeçari, me luftën e nisur nga UÇK-ja e të kryer nga Perëndimi, nga NATO-ja, Serbia u dëbua
nga Kosova. Shumëçka dihet për këtë luftë. Statistikat e përpikta kanë treguar sa aeroplanë kanë
marrë pjesë në luftë, sa fluturime janë bërë, sa caqe janë qëlluar, sa gabime janë shënuar. Kanë
qenë të njohura, që prej fillimit, potencialet ushtarake të të tri palëve: të NATO-s, të RFJ-së, të
UÇK-së. Është ditur, që nga çasti kur Javier Solana, sekretar i përgjithshëm i NATO-s, ka
urdhëruar sulmin, se NATO do ta fitojë luftën. Por, pakkush ka mundur të supozojë se lufta do të
fitohet vetëm prej qiellit, me zero viktima ushtarë perëndimorë, pa inkuadruar forcat tokësore.
Matanë anës së dukshme të luftës, që prej ditës së parë ka pasur një mijë e një vështirësi dhe të
panjohura, me të cilat janë ballafaquar pakti NATO dhe Perëndimi. Një diplomat i lartë
perëndimor, njëri nga ata që kishin hise të madhe të merrej vendimi për të sulmuar RFJ-në, në një
takim që kisha me të më 10 qershor, një ditë pas Marrëveshjes së Kumanovës, e cila largoi Serbinë
nga Kosova, do të më thotë:”Janë dy momente, të cilat, për mua dhe për të gjithë ne në Perëndim,
vazhdojnë të jenë enigmatike: pse Milosheviq refuzoi Marrëveshjen e Rambouilletit në mars dhe
pse Milosheviq pranoi Marrëveshjen Ahtisari - Chernomyrdin në qershor…”. Ç’mësuan
shqiptarët e Kosovës, në pësimet e tyre të mëdha, në pranverën e vitit 1999? Cila është ideja
qendrore dhe sipërore që zuri majën e tragjedisë kosovare, e cila shumë shpesh u cilësua si
tragjedi përmasash biblike, mbase duke pasur parasysh edhe faktin që viti 1999 ishte viti i fundit
i mijëvjeçarit të dytë të krishterë, pikënisja e të cilit qytetërim ishte flijimi, vuajtja, por edhe
shpresa në përjetësi?
Më duket se ky mësim kryesor, kjo ide sipërore e shqiptarëve, vuajtja e të cilëve gjithsesi shënoi
vitin 1999 në Evropë dhe në mbarë botën, ishte një konkludim të cilin mbase e kishin nxjerrë edhe
hebrenjtë në ditët e para verore të vitit 1945, pas mbijetimit të Holokaustit: Nuk ka atdhe pa shtet!
Vetëm shtetësia i jep identitet të mirëfilltë atdheut. Parimi i shtetësisë së Kosovës është vlerë e
mirëfilltë perëndimore, sepse bazohet në të drejtën e vetëvendosjes së popullit, sepse derivohet
nga vullneti i shumicës absolute të qytetarëve të Kosovës dhe, më në fund, sepse kjo shtetësi do të
jetë kontribut për sigurinë dhe për paqen në rajon dhe në Evropë. Lufta e NATO-s, njëmend, ishte
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një luftë për paqe të drejtë. Por, vetëm ngadhënjimi në paqe, i cili nuk mund të ndodhë pa
bashkëpunimin e plotë mes kosovarëve, UNMIK-ut dhe KFOR-it, për pushtetëzimin demokratik të
Kosovës, do të vulosë përfundimisht luftën e NATO-s si luftë të drejtë. Me veprimet dhe qëndrimet
e tyre kosovarët duhet të dëshmojnë se e meritojnë lirinë dhe shtetësinë e Kosovës, jo vetëm për
shkak të gatishmërisë për flijim, por edhe sepse janë perëndimorë në qëndrime dhe në veprimet
politike. Demokratizimi i shoqërisë kosovare në vitet që pasojnë do të çelë udhë për pavarësimin
e Kosovës, për fitimin e identitetit shtetëror të Kosovës. Këtë libër e përfundova një natë marsi,
kur prej dritares, tok me zhurmën e gjallërisë së mbrëmjes në Prishtinë hynte edhe pamja e hënës
së plotë. M’u duk se hëna kurrë deri më tash nuk ishte e tillë, këtu, mbi Prishtinë. Ishte magjepsëse.
Ishte e mrekullueshme. Ashtu si edhe Liria e Kosovës (Shala, 2012).
5.11 Ramë BUJA: “Konferenca e Rambujesë”
5.11.1. PASRAMBUJEJA – “Reflektimet e Rambujesë në qarqet diplomatike
ndërkombëtare”
“Konferenca e Rambujesë, si rezultat i mosnënshkrimit të palës serbe/jugosllave, dështoi. Qëllimi
për të cilin ishte organizuar ky takim i përmasave ndërkombëtare nuk u arrit. Realizimi i paqes
dhe vetëqeverisjes në Kosovë, tani kërkonte mjete të tjera për t’u realizuar, jo më ato paqësore,
politike e diplomatike, të cilat i ezauroi të tërat Konferenca e Rambujesë, por, tani duhej përdorur
ato më të padëshiruarat, të fundmet, të pamundësisë për përzgjedhje, mjetet e forcës luftarake për
të ndalur një eskalim lufte, që tanimë kishte marrë përmasa gjenocidale e shfarosëse. Fatkeqësisht,
ishte kjo gjuha e vetme të cilën e kuptonin kreatorët, ideatorët dhe realizuesit e kësaj lufte. Pas
bisedimeve në Rambuje, perëndimi ishte para zgjedhjes: ose të demonstronte forcën, ose t’i
nënshtrohej fuqisë së shovinizmit të Milosheviqit.
Dështimi i Konferencës së Rambujesë reflektoi negativitet, pothuaj në të gjitha qarqet
ndërkombëtare, me përjashtim të polit të orthodoksisë. Duke iu dhënë përkrahje kështu veprimeve
të mëpastajme luftarake që pasuan, pesë ditë më vonë, nga dita e përfundimit të Konferencës, ky
unitet mendimi, qëndrimi e veprimi, dominonte në veçanti në radhët e nëntëmbëdhjetëshes së
NATO-s, që ishin tërësisht të mobilizuara dhe jetësisht të interesuara, në arritjen sa më të shpejtë
të paqes në Kosovë. Tanimë jo vetëm për Kosovën, por edhe për vetveten. Tërë rrjedha dhe
përfundimi i Konferencës së Rambujesë ishte objekt trajtimi bisedor, analitik e studimor, në të
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gjitha qarqet diplomatike ndërkombëtare, duke e komentuar at%, pro et contra, rrjedhave që do
ta pasonin.
Kjo Konferencë dhe Marrëveshja e saj, edhe pse dështake, dhe si e tillë do të duhej të zinte vend
në arkivat e dokumenteve të kësaj natyre, ajo përkundrazi, pati mundësinë të ndikoj seriozisht,
duke i shtyrë diplomatët dhe hartuesit e dokumenteve të ndryshme ndërkombëtare, pasuese të saj,
të reflektojnë me rezonin që karakterizonte këtë Marrëveshje të parealizuar. Duke i dhënë asaj
përmasat, karakterin dhe rëndësinë, që në fakt nuk e kishte. Refleksione të tilla sollën Rezolutën
1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së, me të cilën administrohet Kosova e pasluftës, e vënë nën
mbikëqyrje a kujdestari ndërkombëtare. Si pasojë e kësaj,në Kosovë u nxor akti më i lartë juridikopolitik, në një fazë të pafavorshme, kur Kosova ende nuk kishte organet e veta, të mirëfillta,
legjislative, ekzekutive dhe gjyqësore. Për ironi, edhe pse me të gjitha rrjedhat zhvillimore të
ngjarjeve ishte tejkaluar Rambujeja, Kosovës nuk i lejohet që dokumentin bazë ta emërtoj
Kushtetutë, së paku si në Rambuje, por Kornizë kushtetuese. Duke i kornizuar vërtet shumë
mundësi veprimi të organeve legjitime që lindën më vonë.
Refleksioni më i fuqishëm, më përmbajtjesor dhe më praktik i Konferencës së Rambujesë dhe
mosmarrëveshjes në të, është intervenimi i NATO-s mbi forcat serbe në Kosovë e Serbi, ku
logjikisht do të duhej ta kishte përfundimin edhe Rambujeja. Pikërisht pse dështoi Rambujeja,
intervenoi NATO dhe ky intervenim i dha akoma më shumë kuptim dhe forcë luftës sonë çlirimtare,
duke e fuqizuar e legjitimuar ndërkombëtarisht atë” (Buja, 2006).
5.11.2 Adnan MEROVCI: “Në hap me Rugovën” – “Fillimi i bombardimeve të NATO-s”
`“Nga Parisi në Prishtinë u kthyem më 21 mars 2999 (e diel).
Tashmë kishte përfunduar çdo gjë që quhej Marrëveshja e Rambujesë e që për rrjedhat dhe
refuzimin e palës serbe që ta nënshkruante këtë Marrëveshje ishte përgatitur terreni për fillimin e
bombardimeve të NATO-s mbi caqet serbe. Ditën që u kthyem në Prishtinë, gazetarët vendas dhe
të huaj kishin vërshuar hyrjen e shtëpisë-rezidencës së Kryetarit. Ata kishin informacion se do të
vinte RUGOVA dhe donin fjalët e tij të fundit pas Marrëveshjes së Rambujesë dhe të parat para
fillimit të bombardimeve.
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Kur pashë grumbullimin e gazetarëve,i thashë shoferit të afrohej me veturë shumë afër derës së
hyrjes, në mënyrë që Kryetarit të mos i mbetej shumë rrugë për të ecur përmes gazetarëve. I
sugjerova Kryetarit që të mos ndalet fare, vetëm le t’i përshëndesë me fjalë dhe me dorë. Dolëm
jashtë dhe rrëmbyeshëm, u vërsulën gazetarët duke dashur të marrin ndonjë fjalë nga ai. Kryetari
në hyrje të derës së oborrit duke ecur iu drejtua gazetarëve dhe kamerave të tyre në gjuhën
angleze:
“Now is time for NATO”(Tani është koha për NATO-n).
Sikur me këtë deshi të thotë krejt çka kish për të thënë. Kjo ishte deklarata e parë për media e
RUGOVËS pas nënshkrimit të Marrëveshjes së Rambujesë” (Merovci, 2012).

5.12. Korniza e Marrëveshjes së Rambujesë
5.12.1 Çka u vendos në Konferencë
(Rambuje, 6 shkurt 1999)
Të bindur në nevojën për zgjidhje paqësore të konfliktit në Kosovë, si parakusht për stabilitet në
të gjithë rajonin,
Të përcaktuar që të përmbahemi nga përdorimi i mëtejmë i dhunës,
Duke ritheksuar përcaktimin për parimet e Kombeve të Bashkuara dhe OSBE-së, veçanërisht për
Kartën e Parisit për një Evropë të re,
Duke rikujtuar zotimin e bashkësisë ndërkombëtare për sovranitetin dhe integritetin territorial të
Republikës Federale të Jugosllavisë,
Duke kuptuar nevojën për vetëqeverisje në Kosovë mbi bazën e pjesëmarrjes së plotë të pjesëtarëve
të të gjitha bashkësive nacionale në vendimmarrjen publike,
Me dëshirë që të sigurohet mbrojtja e të drejtave të njeriut e të gjithë individëve të cilët jetojnë në
Kosovë, duke përfshirë veçanërisht të drejtat e pjesëtarëve të të gjitha bashkësive nacionale,
Duke vlerësuar kontributin aktual të Misionit Verifikues të OSBE-së në Kosovë për paqen dhe
stabilitetin në Kosovë,
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Duke pasur parasysh Rezolutat 1160, 1199 dhe 1203 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së,
Duke konstatuar se kjo Marrëveshje është arritur nën patronazhin e shteteve anëtare të Grupit të
Kontaktit dhe të Bashkimit Evropian dhe zotimin e këtyre shteteve për t’ju përmbajtur kësaj
Marrëveshjeje,
Të vetëdijshëm se respektimi i plotë i Marrëveshjes është me rëndësi të dorës së parë në zhvillimin
e marrëdhënieve me institucionet evropiane,
Jemi pajtuar, për sa vijon:
Neni I: Parimet
1. Të gjithë qytetarët e Kosovës kanë të drejta dhe obligime të barabarta sipas kësaj Kornize
të Marrëveshjes dhe anekseve të saja (prej këtu e tutje do t’i referohemi kolektivisht si
“Marrëveshja”). Bashkësitë nacionale dhe anëtarët e tyre do të gëzojnë të drejta shtesë siç
janë saktësuar në Aneksin 1. Autoritetet e Kosovës, federale dhe ato republikane nuk do të
ndërhyjnë në ushtrimin e këtyre të drejtave shtesë. Bashkësitë nacionale, sipas ligjit, do të
jenë të barabarta siç është përcaktuar këtu dhe nuk do të përdorin të drejtat shtesë për t’i
shkelur të drejtat e bashkësive të tjera nacionale, ose të drejtat e qytetarëve.
2. Të gjitha instancat në Kosovë do të respektojnë plotësisht parimet mbi të drejtat e njeriut,
demokracinë dhe barazinë e qytetarëve dhe bashkësive nacionale.
3. Qytetarët në Kosovë do të gëzojnë të drejtën e vetëqeverisjes demokratike përmes
institucioneve legjislative, ekzekutive e juridike, të cilat do të themelohen në pajtim me
këtë Marrëveshje. Ata do të kenë rastin që të përfaqësohen në të gjitha institucionet në
Kosovë. E drejta për vetëqeverisje demokratike do të përfshijë të drejtën për pjesëmarrje
në zgjedhje të lira dhe të drejta.
4. Çdo individ në Kosovë do të gëzojë të drejtën që t’u drejtohet institucioneve ndërkombëtare
për mbrojtjen e të drejtave të tij në pajtim me procedurat e përcaktuara të atyre
institucioneve.
5. Palët pranojnë që pushteti dhe përgjegjësitë e tyre në Kosovë janë ato që janë saktësuar me
këtë Marrëveshje dhe se Kosova do të ketë të gjitha të drejtat dhe pushtetin që është
përcaktuar këtu, duke përfshirë në veçanti ashtu siç është përcaktuar në Kushtetutën e
Kosovës të bashkangjitur në këtë Kornizë të Marrëveshjes si Aneksi I. Kjo Marrëveshje do
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të aplikohet drejtpërsëdrejti dhe do t’i mbisundojë të gjitha dispozitat e tjera ligjore të
Palëve. Gjatë implementimit të Marrëveshjes, në pajtim me procedurat dhe standardet
ndërkombëtare, Palët do t’i harmonizojnë praktikat e tyre të qeverisjes dhe dokumentet. Të
gjitha Palët zotohen se do ta zbatojnë në tërësi Marrëveshjen.
6. Palët ftojnë Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) përmes Misionit
Verifikues të saj në Kosovë (MVK) që të zbatojë të gjitha funksionet implementuese civile
të cilat përfshihen në këtë Marrëveshje. Shefi i MVK-së do të ketë përgjegjësi primare në
konsultim me anëtarët e Komisionit të Përbashkët rreth të gjitha çështjeve të cilët lidhen
me zbatimin civil të Marrëveshjes. Palët pajtohen që të bashkëpunojnë plotësisht në
zbatimin e Marrëveshjes me të gjitha organizatat ndërkombëtare të cilat punojnë në
Kosovë.
Neni II: Masat e Ndërtimit të Besimit
Ndërprerja e dhunës
1. Dhuna në Kosovë do të ndërpritet menjëherë. Shkeljet e pohuara të armëpushimit do t’u
raportohen vëzhguesve ndërkombëtarë dhe ato nuk do të përdoren për të justifikuar dhunën
si përgjigje.
2. Statusi i policisë dhe i forcave të sigurisë në Kosovë, përfshirë këtu edhe tërheqjen e
forcave të Ministrisë së Brendshme, do të rregullohet me dispozitat e përfshira në Aneksin
II. Palët do t’i respektojnë ato dispozita në tërësi. Ekzistimi i çfarëdo force paramilitare ose
të parregullta në Kosovë, është i papajtueshëm me frymën dhe dispozitat e Marrëveshjes.
Kthimi i refugjatëve dhe i personave të zhvendosur
3. Palët do të mundësojnë kthimin e sigurt të refugjatëve dhe personave të zhvendosur në
shtëpitë e tyre, duke përfshirë edhe ndërmarrjen e masave të nevojshme për rikthimin në
Kosovë të refugjatëve dhe personave të zhvendosur.
4. Palët do të bashkëpunojnë plotësisht me Komesariatin e Lartë për Refugjatë (UNHCR) në
të gjitha përpjekjet e tij, si dhe me organizatat e tjera ndërkombëtare joqeveritare rreth
riatdhesimit dhe kthimi të refugjatëve dhe personave të zhvendosur. Në këtë ndërmarrje do
të kontribuojnë edhe organizatat të cilat do të vëzhgojnë trajtimin e personave të
zhvendosur dhe të kthyer pas kthimit të tyre.
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Rindërtimi
5. Palët do të sigurojnë qasje të lirë dhe të papenguar për organizatat humanitare dhe
furnizimeve për Kosovën dhe për popullin e Kosovës, përfshirë këtu edhe material për
rindërtimin e shtëpive dhe strukturave të dëmtuara gjatë konfliktit.
6. Palët do t’u ndihmojnë refugjatëve të kthyer dhe personave të zhvendosur që të rikthejnë
patundshmëritë e tyre dhe të rimarrin të drejtën e shfrytëzimit të pronës shtetërore dhe të
rehabilitojnë pronën dhe pasurinë e tyre.
Lejimi i Ndihmës Ndërkombëtare
7. Asnjë pengesë nuk do t’i bëhet qarkullimit normal të mallrave në Kosovë. Republika
Federative e Jugosllavisë do të sigurojë të gjitha vizat, çështjen rreth doganimit si dhe
formalitetet që kërkohen për personat ose mjetet e Misionit Verifikues të Kosovës,
UNHCR-së dhe organizatave joqeveritare të cilat punojnë në Kosovë.
8. I tërë personeli, qoftë kombëtar apo ndërkombëtar i angazhuar me punë në organizatat
ndërkombëtare qeveritare dhe joqeveritare do të ketë qasje të palimituar në të gjithë
Kosovën për shpërndarjen e ndihmës humanitare. Të gjithë personat në Kosovë, po kështu
do të kenë qasje të papenguar dhe të drejtpërdrejt tek personeli i organizatave humanitare.

9. Palët do të përmbushin menjëherë të gjitha kërkesat për të përkrahur MVK-në. MVK-ja do
të ketë frekuencat e veta për transmetimin e radio dhe TV programit në Kosovë. Republika
Federative e Jugosllavisë do t’i sigurojë të gjitha mjetet e nevojshme, duke përfshirë edhe
frekuencat për radiolidhje për të gjitha organizatat humanitare, përgjegjëse për
shpërndarjen e ndihmave në rajon.
Arrestimi i Luftëtarëve dhe Çështjet Juridike
10. Të gjithë personat të cilët mbahen nga palët pa akuzë do të lirohen. Palët do t’u sigurojnë
qasje të plotë dhe të menjëhershme Komiteti Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq (KNKK), të
burgosurve, kudo që të mbahen ata.
11. Palët do të ofrojnë informata mbi të gjithë personat të cilët nuk figurojnë nëpër regjistrat e
KNKK-së dhe do të bashkëpunojnë plotësisht me përpjekjet për të përcaktuar
vendqëndrimin dhe fatin e personave të tillë.
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12. Palët nuk do të përndjekin asnjërin për krimet që ndërlidhen me konfliktin në Kosovë dhe
të gjithë personat të cilët mbahen me këtë aktakuzë do të lirohen, përveç atyre që kanë bërë
krime të luftës, krime kundër njerëzimit, apo ndonjë shkelje tjetër serioze të ligjit
ndërkombëtar humanitar.
13. Për sa u përket personave tashmë të dënuar do të ketë një amnisti të përgjithshme, për të
gjithë personat, të dënuar për krime të motivuara politikisht, të ndërlidhur me konfliktin në
Kosovë. Kjo amnisti nuk do të vlejë për ata që janë dënuar drejt për kryerjen e krimeve të
luftës, krime kundër njerëzimit ose për shkelje serioze të ligjit ndërkombëtar humanitar.
14. Të gjitha Palët do ta respektojnë obligimet e tyre për të bashkëpunuar në hulumtimin dhe
persekutimin e krimeve të luftës, krimeve kundër njerëzimit dhe të shkeljeve të tjera serioze
të ligjit ndërkombëtar humanitar.
a) Palët do t’u lejojnë ekspertëve ndërkombëtarë, duke përfshirë edhe ekspertët e
mjekësisë ligjore dhe hulumtuesit e Gjyqit Ndërkombëtar për Krime të Luftës në
ish-Jugosllavi, hyrje të plotë, të papenguar për të hulumtuar të gjitha pandehmat për
krime.
b) Në bazë të dispozitave të Rezolutës 827 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së dhe
rezolutave vijuese, Palët do të ofrojnë përkrahje dhe bashkëpunim të plotë rreth
aktiviteteve të Gjyqit Ndërkombëtar për ish-Jugosllavinë, duke përfshirë edhe
zbatimin e urdhrave dhe kërkesave për informacion dhe lehtësimin e hulumtimeve
të tij.
Mediumet e pavarura
15. Duke pasur parasysh rëndësinë e mediave të lira dhe të pavarura në zhvillimin e një klime
demokratike, politike të domosdoshme për rindërtimin dhe zhvillimin e Kosovës, Palët do
të sigurojnë liritë më të mëdha të mundshme të shtypit në Kosovë për të gjitha mediat,
përfshirë këtu gazetat, televizionin dhe radion.
Neni III
Amendamenti dhe rishqyrtimi gjithëpërfshirës
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1. Amendamentet në këtë Marrëveshje do të aprovohen me pëlqimin e të gjitha Palëve.
Secila Palë mund të propozojë amendamente në çdo kohë dhe do të marrë parasysh dhe do
të konsultohet me të tjerë rreth amendamenteve të propozuara.
2. Pas tre vjetësh do të bëhet një rishqyrtim gjithëpërfshirës i Marrëveshjes nën patronazhin
ndërkombëtar me qëllim të përmirësimit të zbatimit të saj si dhe të përcaktimit për të
zbatuar ose jo propozimet e cilësdo palë për hapat e mëtejmë.
Neni IV
Dispozitat përfundimtare
1. Marrëveshja përbëhet nga kjo Kornizë e Marrëveshjes dhe anekset e saj, të cilat këtu do të
merren si të inkorporuara në te. Pranimi i kësaj Kornize të Marrëveshjes përbën pranimin
e Marrëveshjes në tërësinë e saj.
2. Marrëveshja përmbyllet në gjuhën angleze. Pas përmbylljes së Marrëveshjes do të bëhen
përkthimet e autorizuara në gjuhën shqipe dhe atë serbë. Secili version do të jetë njësoj
autentik, por në rast të kundërthënieve, teksti anglisht do të jetë vendimtar.
3. Marrëveshja do të hyjë në fuqi pas përmbylljes së dokumentit.

Për

Për

Për

Republika Federative

Republika e Serbisë

Kosova

e Jugosllavisë
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6. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME
Bashkëpunimi i Delegacionit Shqiptar me Bashkësinë Ndërkombëtare, në Konferencën e
Rambujesë, duke pranuar koncesione në tekstin e Marrëveshjes për komunitetin serb në Kosovë,
ishte argumenti kyç për homogjenizimin e vendeve të NATO-s për intervenim me vendim
konsensual. Legjitimiteti dhe legaliteti i pjesëmarrësve të Delegacionit Shqiptar në Rambuje si dhe
bashkëpunimi për interesa të përgjithshme për shtet-ndërtimin e Kosovës, ishte bazamenti kryesor
i demokratizimit të jetës politike në Kosovën e pasluftës.
Ndërsa, sa i përket raportimit të medieve vendore dhe ndërkombëtare, shumë kërkues akademikë
kanë përfunduar në formulime të ndryshme për media, ku disa anojnë në faktin se fuqia e medias
ndikon në rastet e ndërhyrjeve humanitare, ndërsa të tjerë paraqesin një efekt thelbësor në tërë
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politikën e jashtme. Nga krejt kjo, mund të konkludojmë se mediat në rastin e Kosovës, ndoshta si
asnjëherë më parë, patën ndikim themelor në rrjedhat e mëtutjeshme.
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8. SHTOJCA – KONFERENCA E RAMBUJESË NË FOTO E FAKTE

33

Kështjella e Rambujesë
Kështjella është ndërtuar gjatë kohës së Luigjit të XVI në vitin 1783, si rezidencë e tij.
Nga viti 1896 deri në vitin 2009, Kështjella e Rambujesë është përdorur si rezidencë verore për
presidentët e Francës.
Në këtë Kështjellë janë mbajtur një sërë konferencash ndërkombëtare dhe në shumë raste është
shfrytëzuar si seli e qeverisë së Francës, për shkak të afërsisë që ka me Parisin dhe Versajën.
Sot, kjo Kështjellë menaxhohet nga “Centre Des Monuments Nationaux” (Qendra Ndërkombëtare
e Monumenteve).
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Gjatë nisjes për në Paris, (Prishtinë ⦁ 1999) –
(Burimi:Indeksi online, Konferenca e Rambujese, 6 shkurt 2017)

Ceremonia e nënshkrimit të Marrëveshjes së Rambujesë, (Veton SURROI⦁ Ibrahim RUGOVA⦁
Hashim THAÇI⦁ Rexhep QOSJA).
(Burimi: Kosovapress,2017)
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Burimi:Kosovapress, 2017

Adnan MEROVCI⦁ Ibrahim RUGOVA⦁ Rexhep QOSJA
(Burimi:Kosovapress, 2017)
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Salla ku janë mbajtur mbledhjet plenare dhe takimet mes delegacioneve (

CNN gjatë raportimit për Konferencën e Rambujesë
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(Burimi: CNN, foto nga televizioni, 1999)

Prishtina gjatë bombardimeve të NATO-s
(Burimi:Telegraf, 2017)
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